The aim of this research is to present teachers the examples related to the intangible cultural heritage for social studies courses and to reveal teachers' opinions about the intangible cultural heritage in social studies courses. Of the qualitative research methods, the case study method was used in the research. The study group of the research consisted of 18 social studies teachers in the center of Antalya. The criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to choose the study group. The data of the research was collected through interview technique and analyzed by using descriptive analysis. When the results of the research were generally evaluated, it was understood that social studies teachers could explain the intangible cultural heritage, and could relate it to the social studies courses and also that they thought that teaching the intangible cultural heritage was important for the elementary and secondary school students. In addition, it was determined that the social studies teachers could find themselves and also the social studies program inefficient to teach the intangible cultural heritage. According to the results of the research, it was also seen that attending the elective course called The Public Culture for the social studies teachers had a positive effect on teaching the intangible cultural heritage topics.
while helping them to improve awareness about the cultural heritage of the society. In this point, especially in the primary and the elementary levels, the teachers have crucial tasks to protect, to adopt and to raise awareness about the cultural heritage.
Purpose
The aim of this research is to show the teachers the examples related to teaching the intangible cultural heritage for the social studies course and to reveal the opinions of the teachers on the intangible cultural heritage teaching in the social studies course.
Method
Of the qualitative research methods, the case study model was used in this study. The study group of the research consisted of 18 social studies teachers working in the centre of Antalya. As the criterion to determine the teachers in the study group, the participants were supposed to be graduates from the social studies education and the social fields teaching. In addition, the half of the teachers were supposed to teach the selective public culture in their schools and the other half were supposed to never teach this course in their schools as another criterion. The data of this research was collected by using the interview technique. The social studies teachers in the study were interviewed with the pre-planned, semi -structured questions. The data was analysed by the help of the two other researchers to provide reliability and the findings were supported by giving examples of the teachers' answers. The data was analysed by the researcher and a field expert for the reliability of the research. P (Percentage of Compromise) = (Na (Agreement / Na (Agreement) + Nb (Disagreement)) x 100 (Miles & Huberman, 1994 ) Formula was used. According to this formula, the reliability among the researchers was found as 92% and the study was accepted as reliable.
Discussion and Results
The results of the study indicated that the social studies teachers could explain the intangible cultural heritage and could relate it to the social studies course and also that they gave importance to teaching the intangible cultural heritage for primary and secondary grade students. Sidekli and Karaca (2013) revealed that the class and social studies teacher candidates' opinions on using the cultural heritage elements in teaching the social studies were positive and that these teacher candidates thought that using these elements in the course were beneficial for teaching the social studies. Kaya showed in his study (2012) that the class and social studies teacher candidates need to learn the local public culture and that the public culture had different contributions to teaching culture, tourism and geography by creating cultural awareness. In addition, Deveci (2009) also indicated that the teacher candidates thought there was a close relationship between the social studies course and the culture and also that they expressed they would relate the social studies course to the cultural elements when they become a teacher.
According to the results of the research it was found out that the social studies teachers found the social studies program insufficient to teach the intangible cultural heritage. Ünlü (2012) found out in his study that the social studies program was successful in teaching especially tangible cultural elements and in the topics related to gaining identity but it wasn't successful in teaching spiritual cultural elements. In addition, Çengelci (2013) concluded that the primary -class students thought that their teachers didn't benefit from the cultural activities in the social studies course and the cultural activities and the social studies course weren't integrated effectively.
According to the results, it can be said that the social studies teachers teaching the public culture course considered themselves as more qualified in teaching especially the intangible cultural heritage but that they didn't consider the social studies program as efficient to teach intangible cultural heritage. During the interviews, these teachers expressed that they saw much more sample activities in the public culture course and that they found opportunities for practices for the social studies courses. They explained that teaching the public culture course was useful for the social studies courses and they found a wide range of practice space. In short, it can be said that for the social studies teachers, teaching the selective public culture have a positive effect on teaching the intangible cultural heritage topics. Finally, according to the results of the study, it was determined that from all the social studies teachers, only those who taught the public culture course had knowledge about the agreement on "the Protection of Intangible Cultural Heritage" and that from the other teachers, only two heard about just its name and knew it was about UNESCO and that the others never heard about it before.
At the end of the implementation, the teachers were informed about the agreement on "the Protection of Intangible Cultural Heritage". In addition, the examples prepared to teach the intangible cultural heritage were shared with the teachers in the study group. The teachers interviewed explained that they gave more importance to the necessity of protecting the tangible cultural heritage in their courses before, and that they actually thought that the intangible cultural heritage could survive inside the family by means of the traditions. They also said that although they gave importance to maintaining the cultural values in their courses, they themselves gained awareness towards the topic thanks to this agreement and the study that we carried out. 
Sosyal Bilgiler Derslerinde Somut Olmayan Kültürel Miras Öğretimi

Giriş
Dünyanın kentsel alanlarda "halk kültürü eğitimi"ni ihmal etmesi, insanlığın kültürel zenginliğinin ve çeşitliliğinin ortadan kalkması olasılığını doğurmuştur. Bu durum Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'yu harekete geçirmiş ve 2003 yılında "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"ni ortaya çıkarmıştır (MEB, 2008: 9) . Somut olmayan kültürel miras, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur (UNESCO, 2003 : Akt. Oğuz, 2013 . Logan (2007) , somut olmayan kültürel mirası "cansız nesnelerden ziyade insanlarda anlam bulan miras" olarak tanımlamıştır (Akt: Yeşilbursa, 2011: 31) .
Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi, bir toplumun kendi kültürel kimliğinin bir parçası olarak gördüğü ve kuşaktan kuşağa aktarmak suretiyle günümüze kadar getirdiği somut olmayan kültürel miraslarını korumasına ve gelecek kuşaklara aktarmasına katkı sağlayacak yol, yöntem ve imkânları tanımlamaktadır (Oğuz, 2009: 8) . Sözleşmenin korumayı amaçladığı somut olmayan kültürel miras alanları, "Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği" başlıklarında sıralanabilir (Oğuz, 2013: 64 süreklilik içinde ortaya çıkmıştır ve bu birikime insanlığın gelecekte de gereksinimi olacaktır. Küreselleşme, kültürlerin toplumdan topluma kıtadan kıtaya yayılmasına olumlu katkı sağlarken, yarattığı kitle kültürü ile de kültürleri tek tip haline dönüştürmektedir. Bu olumsuz etkiye karşı insanlığın somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan kültür varlığını koruması ve gelecek kuşaklara bütün aktarım imkânlarını kullanarak öğretmesi tarihsel bir sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır. (Oğuz, 2013: 65) .
Türkiye, insanlığın yerleşme, hayvansal ve tarımsal üretim yapma tarihinin önemli bir bölümünün gerçekleştiği topraklar üzerindedir. Bu nedenle, Türkiye insanlığın on-on beş bin yıl veya daha fazla bir yerleşme öyküsünün önemli adreslerinden biri olmuştur. Türkiye'de bulunması gereken, korunması gereken sayısız insanlık mirası toprak altında yatmakta ve yeni çalışmalar yapılmasını beklemektedir. Diğer yandan Türkiye topraklarında geçmişi 2-3 bin yıl önceye dayanan tarihsel yapılar ve sit alanları, son bin yıllık Türk-İslam eserleriyle yan yana Türkiye'nin "somut" kültürel zenginlikleri olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu zengin birikimi oluşturan, koruyan, yaşatan, yeniden üreten veya bunların yanlarına yenilerini katan coğrafyanın "somut olmayan" kültürel mirasının da korunmaya, araştırılmaya, gelecek kuşaklara aktarılmaya ve yeniden üretilmeye değer olduğu aşikârdır. (Oğuz, 2013: 62) . Türkiye toprakları bugün "uygarlığın beşiği" olan topraklardır. On binlerce, yüz binlerce yılın birikiminin sahibi olmanın elbette getirdiği bazı sorumluluklar da vardır. Bu birikim öylesine önemli bir birikimdir ki, yalnızca bizim, ülkemizin geçmişini değil, tüm dünya uygarlığının geçmişinin izlerini de içinde saklamaktadır. Başka bir deyişle "uygarlıkların" beşiğine sahip olmak, dünya kültür mirasına karşı da sorumlu olmak yükümlülüğünü getirmektedir (Akt: Sidekli ve Karaca, 2013: 22 Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi, somut olmayan kültürel mirası, kuşaklar arası iletişimin bir parçası olarak görüyor ve bunun eğitimini ve sürekliliğini esas almaktadır. Bu sürekliliğin en önemli ayağını örgün eğitim oluşturmaktadır. Sözleşmede formel eğitim olarak adlandırılan bu alanda, somut olmayan kültürel mirasın olumlu ve yaşanabilir bir kültür değeri olarak çocuklara okul içinde aktarılması hedeflenmektedir. Bu aktarımın aracı ise, somut olmayan kültürel miras dersi olmalıdır. Sözleşmenin, taraf devletlerden istediği en temel uygulama, SOKÜM'ün etkin olarak eğitim ve öğretim kurumlarında yerini almasıdır (Oğuz, 2013:131) . Sözleşmenin 14. maddesi "Toplumun genelini ve özellikle gençleri hedefleyen eğitici, duyarlılığı arttırıcı ve bilgilendirici programlar düzenlemek." şeklindedir. Bu doğrultuda Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlardan yiyecek, giyecek, mimari, sanat, müzik, oyun, eğlence ve kültür ürünlerine kadar kültürel yaşamın bütününü konu edinen Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı hazırlanarak ortaokul 6., 7. ve 8. sınıflarda seçmeli Halk Kültürü dersi okutulmaya başlanmıştır (MEB, 2008: 9; Oğuz, 2013: 238) . Kültürel miras eğitimine doğrudan hizmet veren halk kültürü dersinin yanı sıra Türkiye'de örgün eğitim sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kültürel miras eğitimi en fazla Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Tarih derslerinde verilmektedir.
Bu derslerden Sosyal Bilgiler dersi ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırırken toplumun kültürel mirası konusunda da farkındalık geliştirmelerine katkı sağlar. Sosyal Bilgiler dersi içerik olarak, bireylerin sosyal ve kültürel yaşantılar edinmeleri, bu konularda birikim ve deneyim sahibi olmaları için en uygun derstir. Çünkü bu derste öğrenciler, bir yandan içinde yaşadıkları toplumun geçmişini ve bugününü öğrenirken, diğer yandan da diğer toplumlar hakkında bilgi edinirler. Böylesine kapsamlı bir içerik, onlara, insanlığın yüzyıllardan beri oluşturduğu zengin sosyal ve kültürel deneyimi tanıma fırsatı verir. Toplumun kültürel birikiminde önemli yeri olan somut olmayan kültürel mirasın öğrencilere tanıtılmasında önemli rol oynar. Bu konuda, edebi ürünler önemli bir işleve sahiptir. Örneğin, seyahatnameler aracılığıyla öğrenci, yüzlerce yıl önce farklı coğrafyalarda yaşayan insanların içinde bulundukları siyasi, sosyal ve ekonomik durumu öğrenir. Destanlar ve türküler aracılığı ile bir toplumun farklı zamanlarda, neler hissettiğini ve bunları nasıl dile getirdiğini görür (Çengelci, 2012:198; Öztürk ve Otluoğlu, 2002: 40) .
Her toplum, genç üyesine kendi kültürünü tanıtır ve var olan kültürü yaşatmaya ve geliştirmeye çalışır. Eğitim programları incelendiğinde kültürleme görevinin Sosyal Bilgiler dersi ile gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülür (Safran, 2011: 6) . Sosyal Bilgiler dersi ile öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri, değer ve sosyal katılıma ilişkin amaçlar incelendiğinde bu amaçların hemen hemen hepsinin kültürel ögelerle ilişkili olduğu ve bu amaçlara ulaşabilmek için Sosyal Bilgiler dersinde kültürel ögelerden yararlanmak gerektiği söylenebilir (Deveci, 2009: 2) . Sosyal Bilgiler Öğretim Programının genel amaçları arasında: "Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, milli bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerekliliğini kabul eder"(5. Madde), "Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değişim ve sürekliliği algılar"(10. Madde), "Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz eder"(16. Madde) (MEB, 2005:6) Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında ve yaşatılmasında en etkili yollardan birisi bu geleneklerin sürdürülmesi ve bunların gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bunun için de somut olmayan kültürel mirasın öneminin genç kuşaklara anlatılması gerekmektedir. Eğer genç kuşaklar günümüzde, somut olmayan kültürel mirasın ender, yenilenemez bir değerde olduğunun farkına varırlarsa, gelecekte yetişkinler olarak, bu mirasın korunmasının önemini anlayacaklardır. Bu nedenle eğitim sistemlerinin gençlere, kültürel miraslarının önemini göstermeleri ve kültürel mirası korumak için farkındalık oluşturmaları gerekmektedir (Renault, 2008: 13, 40; Akt. Yeşilbursa, 2011: 34) . Bu noktada özellikle ilkokul ve ortaokul döneminde öğretmenlere kültürel mirası korumak, sahip çıkmak ve duyarlılık oluşturmak adına önemli görevler düşmektedir. Araştırmanın amacı bu doğrultuda, Sosyal Bilgiler dersleri için öğretmenlere somut olmayan kültürel miras öğretimi ile ilgili örnekler göstermek ve Sosyal Bilgiler derslerindeki somut olmayan kültürel miras öğretimi ile ilgili öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymaktır.
Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılabilecek Somut Olmayan Kültürel Miras Öğretimi İçin Bazı Örnekler
Aşağıda Sosyal Bilgiler derslerinde öğretmenlere, programın önerdiği etkinliklere alternatif olabilecek somut olmayan kültürel miras öğretimi için bazı örnekler verilmiştir.
Tablo1. 4. sınıf somut olmayan kültürel miras öğretimi için bazı örnekler
Ünite Kazanım Etkinlik
Geçmişimi Öğreniyorum 
Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden, durum çalışması modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanılarak algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir süreç izlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 39) . Nitel bir araştırma modeli olan durum çalışmaları, "bir olayı değerlendirmek" amacıyla, bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşımdır (Büyüköztürk, vd. 2010: 273) . Durum çalışmaları "nasıl" ve "niçin" sorularını temel alarak araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinlemesine incelemeye olanak verir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 277) . Bu nedenle araştırmada, Sosyal Bilgiler dersleri için somut olmayan kültürel miras öğretimini Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin gözünden değerlendirmek amacıyla durum çalışması modeli kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Antalya il merkezinde görev yapan 18 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubu seçilirken amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme önceden belirlenmiş koşulları taşıyan bireylerle çalışmayı amaç edinir. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 112) . Bu araştırmada Sosyal Bilgiler dersine giren öğretmenlerden eğitim fakültesi mezunu olanlarla ve Halk Kültürü seçmeli dersine girenlerle/ girmiş olanlarla  çalışmak, araştırmanın amacına uygun görüldüğü için ölçüt olarak kullanılmıştır. Bu nedenle katılımcıların Sosyal Bilgiler öğretmenliği ve sosyal alanlar öğretmenliği mezunu olmaları tercih edilmiştir. 
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırmanın verileri, görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada çalışma grubundaki Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile Sosyal Bilgiler derslerindeki somut olmayan kültürel miras öğretimi ile ilgili önceden belirlenmiş yarı yapılandırılmış görüşme soruları çerçevesinde yüz yüze görüşme yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak belirlenen yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanırken öncelikle ilgili literatür taranmış, alan uzmanları ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Görüşme sorularının anlaşılırlığı ve amaca hizmet etmesini kontrol etmek amacı ile uygulama öncesinde çalışma grubundan bağımsız iki Sosyal Bilgiler öğretmeni ile ön görüşme yapılarak görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Daha sonra çalışma grubu olarak belirlenen öğretmenlerden görüşme yeri ve saati konusunda randevu alınmış ve görüşmelere başlanıştır.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde araştırmacı haricinde bir rapor yazıcı, görüşme sorularına verilen cevapları hızlı bir şekilde not almıştır. (Görüşmelerin ses kayıt cihazı ile kaydedilmesini bazı öğretmenler istemedikleri için tüm görüşmeler ikinci bir araştırmacı tarafından rapor şeklinde yazılarak kayıt altına alınmıştır.) Elde edilen veriler önce bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş ve çalışma grubundaki öğretmenlere kendi görüşme metinleri okutularak onayları alınmıştır. Onayı alınan veriler daha sonra nitel araştırma tekniklerden betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Veri çözümleme aşamasında araştırmanın güvenirliğini sağlamak için araştırmacı dışında iki farklı araştırmacının da katılımıyla veriler analiz edilmiş ve P (Uzlaşma Yüzdesi) = (Na (Görüş Birliği / Na (Görüş Birliği) + Nb (Görüş Ayrılığı)) x 100 (Miles ve Huberman, 1994) formülü kullanılmıştır. Bu formüle göre araştırmacılar arasındaki güvenilirlik %92 bulunmuş ve araştırma güvenilir kabul edilmiştir. Ayrıca bulgular öğretmenlerin cevaplarından (Ö1, Ö2… şeklinde her öğretmene bir kod verilerek) örnekler verilerek desteklenmiştir.
Bulgular Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin "somut olmayan kültürel miras nedir" sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde öğretmenlerin genel olarak (f=13) somut olmayan kültürel mirası değerlerimiz olarak açıkladıkları görülmüştür. Öğretmenler değerleri, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz, kaybolan değerlerimiz, bizi biz yapan değerlerimiz, kültürümüzü yansıtan değerlerimiz şeklinde açıklamışlardır. Öğretmenler somut olmayan kültürel mirası ayrıca (f=5) sıklıkla gelenek görenek, sözlü anlatım ve aktarımlar, örf ve adetlerimiz, toplumun yaşam tarzı, kültürel ürünler şeklinde açıklamışlardır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin somut olmayan kültürel miras ile ilgili açıklamalarına bakıldığında öğretmenlerin hemen hepsinin somut olmayan kültürel mirası açıklayabildikleri ve örnekler verebildikleri söylenebilir.
Somut olmayan kültürel miras ile ilgili bir öğretmen; "Somut olmayan kültürel miras, kitle kültürü karşısında unutulmaya yüz tutmuş önemli değerlerimizdir (Ö2)" biçiminde görüş bildirmiştir. Bir başka öğretmen ise somut olmayan kültürel mirası, "Somut olmayan kültürel miras, gözle görülen ve yazılı olandan ziyade sözle aktarılan, toplumun manevi özelliklerini kapsayan şeylerdir (Ö18)" olarak açıklamıştır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre İlköğretim Öğrencileri İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Öğretimi Neden Önemlidir?
Sosyal Bilgiler öğretmenlerine "ilköğretim öğrencileri için somut olmayan kültürel miras öğretiminin önemi" sorulduğunda öğretmenlerin cevaplarının genel olarak (f=12) "millet olma bilinci aşılamak" üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. Öğretmenler bunu, "milli değerlerini benimseme, kendi kültürünü öğrenme, milli benliği koruma, vatan millet sevgisi, kendi kültürüne sahip çıkma, kendini toplumuna ait hissetme, kendi milletinin kültürünü öğrenme" şeklinde milli kültürü öğrenmenin milli bilinci geliştireceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler ayrıca ilköğretim öğrencileri için somut olmayan kültürel mirasın öğretilmesinin önemini, (f=6) Araştırma kapsamında yaptığımız görüşmeler bittikten sonra çalışma grubundaki öğretmenlere Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler dersleri için somut olmayan kültürel miras öğretimi ile ilgili hazırladığımız örnekler, çalışma grubundaki öğretmenlerle paylaşılmıştır. Görüşme yaptığımız öğretmenler daha önce derslerinde somut kültürel mirasın korunması gerekliliğine daha fazla önem verdiklerini, aslında somut olmayan kültürel mirasın aile içinde gelenek görenekler aracılığı ile bir şekilde devam edebileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Derslerinde ilgili konularda kültürel değerlerin yaşatılması konusuna önem vermelerine rağmen bu sözleşme ve yaptığımız çalışma sayesinde kendilerinin de konu hakkında farkındalık kazandıklarını ifade etmişlerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin somut olmayan kültürel mirası açıklayabildikleri, Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirebildikleri ve ilkokul / ortaokul dönemi öğrencileri için somut olmayan kültürel miras öğretimini önemli gördükleri tespit edilmiştir. Sidekli ve Karaca (2013) Araştırma sonuçlarına göre öncelikle ortaokullarda Halk Kültürü dersine Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin de girmesinden dolayı Sosyal Bilgiler lisans eğitiminde en az bir dönem Halk Kültürü dersi zorunlu olarak okutulması önerilebilir. Sosyal Bilgiler programındaki Kültür ve Miras öğrenme alanı ile ilgili üniteler ve konular belirlenip hazırlanırken halk bilimi uzmanlarının da programın hazırlanmasında yer almaları yerinde olacaktır. Örneğin Sosyal Bilgiler programında eklenebilecek "Somut kültürel miraslarını ve somut olmayan kültürel miraslarını tanır, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'ni tanır, Etnografya müzelerinden yararlanarak ülkemizin değişik yörelerine ait somut olmayan kültürel miras ögeleri hakkında çıkarımda bulur" gibi kazanımlarla öğrencilere özellikle somut olmayan kültürel miras hakkında farkındalık kazandırılabilir. Ayrıca Sosyal Bilgiler programında öğretmenler için somut olmayan kültürel miras öğretimi ile ilgili uygulamaya yönelik etkinlik örnekleri sunulmalıdır. (Ek 1'de örnek bir etkinlik gösterilmiştir.) Uygulamalar esnasında çalışma grubundaki öğretmenler daha önce somut kültürel mirasın korunması gerekliliğini daha fazla hissettiklerini, somut olmayan kültürel mirasın ise aile içinde gelenek görenekler aracılığı ile bir şekilde devam edebileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler gibi birçok insan bu şekilde düşündüğü için belki de kültürel değerlerimiz unutulma, kaybolma tehlikesi altındadır. Bu nedenle öncelikle öğretmenlerimize kültürel mirasın aktarılmasında önemli bir köprü oldukları gösterilmelidir. Bu noktada hizmet içi seminerlerinde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerine halk bilimi 
ISINMA
Öğrenciler arkadaşları ile ikili eş olurlar. Bu ikili eşler kendi aralarında "Huzur ve Mutluluk" isimlerini alırlar. Huzur ismini alan kişinin sağ eli ayna gibi kabul edilir. Huzur ismini alan öğrenci, sağ elini bir ayna gibi mutluluk isimli eşinin yüzüne doğru belli bir mesafeden tutar. Öğretmenin yönergeleri doğrultusunda huzurun elindeki ayna sırasıyla "sevgi-saygı-hoşgörü-barış" isimlerini alır ve mutluluk isimli eşler aynaya baktıklarında yüzleriyle o duyguyu aynaya yansıtırlar.
CANLANDIRMA
Öğrenciler için dersten önce uygulama yapılacak yerin (sınıfın ya da gösteri salonunun) duvarlarına Mevlana ve eserleri hakkında yazılı ve görsel bilgiler, resimler asılır. Isınma aşamasından sonra öğrencilere bulundukları yerin "Mevlana'nın Evrensel Öğütleri Sergisi" olduğu söylenir. Sergi salonunda öğrenciler ney müziği eşliğinde kendileri için hazırlanan görsel ögeleri incelerler. Öğretmen daha sonra öğrencilere Mevlana'nın evrensel öğütlerinin önemini anlatan bir sunum izletir. Sunumdan sonra öğrenciler yedi gruba ayrılırlar. Her gruba Mevlana'nın evrensel öğütlerinden bir tanesi verilir. Öğrencilerden insanlarla kurdukları iletişimlerinde Mevlana'nın bu öğütlerinden nasıl yararlanabileceklerini düşünmeleri ve ardından bu iletişimi gösterdikleri bir canlandırma yapmaları istenir. Gruplara verilecek olan öğütler şunlardır:
 Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol  Şefkat ve merhamette güneş gibi ol  Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol  Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol  Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol  Hoş görülülükte deniz gibi ol  Ya olduğun gibi görün, Ya göründüğün gibi ol.
DEĞERLENDİRME
Öğrenciler çember şeklini alarak el ele tutuşurlar. Daha sonra tabiat seslerinin olduğu bir müzik açılır. Ardından öğrencilerden gözlerini kapatmaları ve nasıl bir dünyada yaşamayı hayal ettiklerini müzik süresince düşünmeleri istenir. Düşünme süresinden sonra öğrencilerden gözlerini açmalarını istenir. Öğrencilere nasıl bir dünyada yaşamayı hayal ettikleri ve hayal ettikleri dünyada insanların nasıl iletişim kurdukları, toplumun huzuru ve sağlıklı işleyişi için insanlara ne gibi görevler düştüğü sorulur. Cevaplar dinlendikten sonra öğrencilere "Toprağa ektiğin gül bir gün solar ama gönüllere ektiğin gül ebediyen açar." sözü ile Mevlana'nın hangi mesajı vermek istediği sorulur. Öğrencilerin cevapları dinlendikten sonra etkinlik tamamlanır.
